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АЛИШЕР НАВОИЙ ШАХСИНИ ЎРГАНИШДА ТАРИХИЙ, ИЛМИЙ, БАДИИЙ
АСАРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
Комилжон Абдуллаев,
НамДУ ўзбек тили ва адабиёти кафедраси доценти, п.ф.н.
Тирикликнинг бонги Навоий,
Буюкликнинг ранги Навоий.
Ватан каби поёни йўқдир,
Ватан каби мангу Навоий! [4,28]
Буюклик ва мангуликнинг бетакрор тимсоли,
юксак истеъдод эгаси,
мутафаккир шоир, олим, туркий тилда шоҳ асарлар битган, Биринчи
Президентимиз И.А.Каримов: ”Агар бу улуғ зотни авлиё десак, у авлиёларнинг
авлиёси, мутафаккир десак, мутафаккирларнинг мутафаккири, шоир десак,
шоирларнинг султонидир”
[1, 47] ,-дея таърифлаган бобомиз ҳазрат Мир Алишер Навоий шахси, адабий
мероси маънавий камолотга эришиш ва ўзликни англашда бебаҳо хазина
вазифасини ўтаб келмоқда.
Ана шу хазина сирларидан баҳраманд бўлиш,ўзгаларни ҳам баҳраманд этиш
биз, улуғ бобомиз авлодларининг, муқаддас бурчимиздир.
Академик Абдулла Аъзамов таъбири билан айтганда, ”Алишер Навоий
ижодий меросини Осиёнинг маҳобатли тоғларига қиёс қилиш мумкин. Бу “тоғли
ўлка”нинг юксак чўққилари – “Хазойин – ул маоний” ва “Хамса” шу қадар фалакка
бўй чўзганки, қараганнинг юраги энтикади. Бу ижод тоғларининг “геологияси” ҳали
тўлиқ ўрганилган эмас. Уларнинг катта қисми бугунги авлод учун сирли
тилсимлигича
ётибди,
фақат
айрим–айрим
жойларидан
маънавият
“Зарафшонлари” оқиб турибди, холос”[2,5].
Ёш авлодни ана шу булоқлардан баҳраманд этиш оиладан, умумий ўрта
таълим мактабларидан бошланса, мақсадга мувофиқ бўларди.
Умумий ўрта таълим мактаблари, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
тизимидаги ўқув юртлари, олий таълим муассасаларида Алишер Навоий адабий
меросини ўрганиш учун жуда кўп вақт сарфланади. Кундалик газета, журнал,
интернет, телевидение, радио орқали ҳам анчагина маълумотлар эълон қилинади.
Қатор – қатор тадқиқотлар олиб бориляпти.
Шундай бўлса-да, ”Навоийни тушуниш қийин”, ”асарларининг тили оғир”
каби фикрлар кўпчиликни ўйлантиради, масалани қийинлаштиради.
Бизнингча, улуғ шоирнинг ҳаёт йўлини синчиклаб кузатиш, чуқур ўргатиш
орқали ёш авлод онгида бобомиз шахсига ҳурмат ва ҳавасни тарбиялаш ўринлидир.
Келинг, юксак инсоний фазилатларни ўзида жо этган олийжаноб инсон –
Мир (амир) Алишер Навоийнинг шахсини умумий ўрта таьлим мактаблари ва ўрта
махсус, касб-ҳунар таьлими тизими ўқув юртларида ўрганиш жараёнида тарихий,
илмий, бадиий асарларда ёритилган улуғ бобомизнинг айрим фазилатларига
назар ташлайлик ҳамда улардан ўрни билан фойдаланиш ҳақидаги фикрларимизни
баён этайлик.
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Темурийлар саройининг яқинларидан бўлмиш Алишер (унинг бобоси амир
Темурнинг ўғли Умаршайх билан эмикдош (кўкалдош) бўлган экан) ёшлигиданоқ
алоҳида тарбия билан ўсган.
1447 йилда Шоҳруҳмирзо вафот этиб, Ҳиротда парокандалик бошланди.
Алишерлар оиласи ҳам Ҳиротдан Ироққа кўчади.
Ана шу ўринда Ойбекнинг “Навоий” романидан олинган қуйидаги ишонарли
лавҳани эслаш ўринлидир :
Ёш Алишер дўстлари билан ўйнаб юриб, қўлида обдаста кўтарган
мўйсафидга дуч келадилар. Алишер дарров сув олиб келиб беради. Мўйсафид(бу
киши машҳур тарихчи олим Шарофиддин Али Яздий эди) дуо қилиб: ”Сен
умрбоқийликка эришгин”,- дейди. Алишернинг “Ҳеч ким абадий яшамайди – ку
?,”- деган эътирозига жавобан мўйсафид: “Ҳеч ким жисман абадий яшамайди.
Лекин сен шундай ишлар қилгинки, бундан халқ умрбод баҳраманд бўлсин, номинг
абадий қолсин”,- дея жавоб беради[4,31].
Кўринадики, олти ёшли бўлажак шоирда бизнинг миллатимизга хос бўлган
энг юксак инсоний фазилат: ўзидан каттага ҳурмат, зийраклик, мулоҳазалилик
хислатларини англаган алломанинг ишончи, дуоси, башорати ижобат бўлгандир.
Бундан 570 йил аввал содир бўлган бу воқеа барчамиз учун шу маънода
ҳаяжонлики, фарзанд тарбиясида биз, катталарнинг, ўрни беқиёсдир. Олти ёшли
Алишер билан ҳозирги ёшларни қиёсласак, уларни айблагандек бўламиз. Аслидачи?! Оила ташвишлари билан бўлиб ёшларнинг тарбиясига бепарвороқ
бўлмаяпмизми?
12-15 ёшларида зукко Алишер замонасининг машҳур шоири, даврининг
маликул каломи—сўз мулкининг подшоси мавлоно Лутфий назарига тушади. У
Навоий ғазали бир байти учун 10-12 минг байт шеърий меросини алмаштирмоқчи
ва буни ўзи учун ғалаба бўлишини айтади.
Маълумки, Алишер Навоий Ҳусайн Бойқаро билан мактабдош дўст бўлган.
Навоий-илм, ижод йўлини танлади. Ҳусайн Бойқаро—давлатни бошқаришни.
Аммо улар ўртасидаги инсоний ришта- дўстлик бузилмайди. Авлодларга ўрнак
бўлмоқда.
Навоий 1469-1472 йилларда муҳрдор, 1472-1476 йилларда вазир
лавозимларида ишлади. Муҳрдорлик давлат бошқарувидаги энг масъулиятли
лавозимлардан бўлиб, мамлакат миқёсидаги барча ҳужжатларни синчиклаб
кузатиш ва расмийлаштиришни тақозо этади. Ана шу вазифага киришишда ҳам
Навоий юксак фазилатларидан бири - камтарликни намойиш этади: “Қисқаси, олий
ҳазрат подшоҳ илтимосини қабул қилгандан кейин ул ҳазрат билан Амир Сайид
Ҳасан Ардашер бир кунда жубба (ҳашаматли, кенг, узун ва енгли тўн) ва кулоҳи
наврўзий кийиб муҳр босишлари муқаррар бўлди. Барчанинг хаёлида, подшо
ҳукмига мувофиқ, тадбирли Амир ҳаммадан юқорига муҳр босади, деган фикр
айланар эди. Бироқ ўша куни, одатга мувофиқ, ул ҳазратнинг олдига яхши кунда
муҳр босиш учун нишон олиб келдилар. Ул ҳазрат нишонни Амир Сайид Ҳасанга
берилсин, аввал у киши муҳр боссин, дедилар. Амир Сайид Ҳасан эса, ҳурмат изҳор
қилиб, нишонни яна Амирга қайтарди. Ул ҳазрат қоғозни олиб, ўша камтарлик
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юзасидан шундай жойга муҳр босдики, ундан қуйироққа ҳеч ким муҳр
босолмасди”[5,94-96].
Ҳазрат Навоий халққа,
атрофидаги кишиларга,
ҳатто жонивору
ҳашоратларга нисбатан ҳам меҳрибон, раҳмдил бўлган. Хондамирнинг “Макоримул
ахлоқ” асарида ёзишича, елкасига илашиб қолган чумолини озор топмасин, уясини
топа олмай адашмасин дея уни уяси олдига олиб бориб қўйган экан[5,91-92].
Ҳозирги кунда ота-онасига, фарзандларига, ҳамкасбларига, атрофидаги
кишиларга дилозорлик қилаётган шахслар ҳақидаги хабарларни эшитсам, ўқисам,
беихтиёр шулар ҳам Навоий ҳакида эшитганмикан, дегим келади.
1483-1485 йилларда ўзини дунёга танитган “ХАМСА” - бешлик асарини ёзиб
тугатади. Маълумки, “Хамса” ёзишга кўплаб шоирлар ҳаракат қилишган. Аммо
саноқлиларигина машҳур бўлишган. Улар: Низомий Ганжавий (1141-1209), Хисрав
Деҳлавий (1253-1325), Абдураҳмон Жомий (1414-1492), Алишер Навоий (1441-1501).
Биринчи туркий “Хамса”нинг тақдим этилиши ва пир(устоз-Ҳусайн Бойқаро)
ва мурид (Алишер Навоий) можаросининг ҳал қилиниши воқеасида икки садоқатли
дўстнинг инсоний фазилатлари янада ёрқинроқ намоён бўлади. Тасаввуф
таълимотида “Пир (устоз)нинг тилаги - мурид (шогирд)нинг тилаги” нақлига
қатъий амал қилиниши керак. Ана шу маънода шоҳ Ҳусайн Бойқаро (пир) “Хамса”
тақдим қилинган кунда шоир Алишер Навоий (мурид)ни ўзининг оқ отига
миндириб, унга жиловдорлик қилади.
Бу каби яқинлик кўпчиликнинг ҳасадини келтиради ва Навоийга фитна
уюштирилиб, Астрободга сургун қилинади. Фитна фош бўлгач, давриинг
соҳибқирони Ҳусайн Бойқаро “Жаҳолат адолат олдида тиз чўкди. Мен ҳазрат
Навоийга сиғиндим”,- дейди.
Аммо Навоийнинг кўнгил шишаси дарз кетган эди...
Ҳаётининг сўнгги йилларида 40 йиллик қадрдони Паҳлавон Муҳаммад ва
устози Абдураҳмон Жомийдан жудо бўлиш, ўғил билан ота ўртасидаги тинимсиз
тортишувлар, Мўмин Мирзонинг ўз бобоси - Ҳусайн Бойқаро томонидан қатл
қилиниши кабилар унинг соғлигини ёмонлаштиради, кўзларидан ёш эмас, қон
тўкиб йиғлайди.
Ҳаётининг энг сўнгги кунларида ҳам юксак инсоний фазилатини намоён
этади. Оғир касаллигига қарамай, дўсти Ҳусайн Бойқарони ғалаба билан қутлаш,
кутиб олишга чиқади. Соҳибқирон-Ҳусайн Бойқаронинг дабдабали ва кўркам
тахтиравони кўринган пайтда Мир Алишернинг боши айланиб кетади. Бу ҳолатни
ўз кўзи билан кўрган Хондамир шундай ҳикоя қилади:”...у зотнинг муборак боши
айланиб қолди. Олижаноб Амир(Навоий) Хожа Шаҳобиддин Абдуллони ўз яқинига
чақириб: ”Мени сақлашдан ғофил бўлманг, аҳволим ўзгариб”, - қолди деди. Шу
пайтда аъло ҳазратинг қўлини ўпишга етишмоқ учун отдан тушди. Тўсатдан
етишган касалликнинг оғирлиги охирги чекка бориб қолгани ва юришга мадор
қолмаганидан, мазкур амир ва Мавлоно Жалолиддин Қосим қўлтиқларига кириб,
шу йўсинда илгари юриб, бошини баланд даражали подшо қучоғига қўя олди... Ул
буюклик ва дабдаба доирасининг маркази аҳволида ўзгариш кўриб, аъло ҳазрат
ғоятда қайғули ва ғамгин бўлди.Бу ер тўхташ ўрни бўлмаганликдан аҳвол сўраш ва
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илтифот маросимларидан кейин ўтиб кетди. Шу онда бу касал сактага(ҳис ва
ҳаракатнинг тўхтаб қолиш касали)айланиб, олий насабли Амирда қайтиб ҳаракат
қилиш ва сўзлашга мажол қолмади. Касаллик шиддати орта бормоқда эди.
Натижада мазкур ойнинг ўн иккинчисида якшанба (ҳозирги йил ҳисобида 1501 йил
3 январь) куни эрта билан боқилик нақдини руҳ олувчига топширди ва ҳаёт гулшани
булбулини олий чаманга жўнатди... “[5,124-128].
Унинг ўлимидан тош юракли, темир юракли кишилар ҳам йиғлайдилар.
Султон соҳибқирон Ҳусайн Бойқаро уч кунгача у аҳли диллар бошлиғи Алишернинг
уйида мотам тутиб ўтирди. Бу хислат, албатта, дўсти Навоий шахсидан ўтган бўлса,
ажаб эмас.
Ҳа, тарихий, илмий, бадиий асарларда ифодаланган улуғ бобомиз
шахсиятидаги бу олийжаноб фазилатлар замондошлари учун ҳам, унинг авлодлари
учун ҳам, ибрат, намуна мактаби бўлиб келди ва шундай бўлиб қолади. Ҳазрат
Навоий эса, тириклик, буюклик, мангуликнинг бетакрор тимсоли бўлиб қолаверади.
References:
1. Karimov I. Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch.-T.:Ma’naviyat,2008.-176b.
2. A’zamov A. SHe’riyat dahosi - Olloh in’omi. - “O‘zbekiston adabiyoti va
san’ati” , 2001, 2 fevral.
3. Oybek. Navoiy: Roman.-T. : O‘qituvchi, 1985. - 421b.
4. Sayyid, Sirojiddin. Vatan abadiy: SHe’rlar, tarjimalar. – T.:
SHarq , 2001. – 256 b.
5. Xondamir. Makorimul axloq. - T. : G‘afur G‘ulom nomidagi badiiy adabiy
nashriyoti , 1967.

307

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

МУНДАРИЖА
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ
01.00.00

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
1 Биринчи тартибли чизиқли оддий дифференциал тенглама учун нолокал шартли
масалалар
Тиллабаева Г.И...............................................................................................................................
2 О разрешимости одной краевой задачи для уравнения третьего порядка с
кратными характеристикамив прямоугольной области
Апаков Ю. П, Умаров Р.А............................................................................................................
3 Dssc (dye sensitized solar cell) қуёш элементлари ва уларнинг айрим физик
хоссалари
Абдукаримов А.А..........................................................................................................................
4 The probability of inheritance of non-linked genes in the 5th generations
Ibragimov.R………………………………………………………………………………………..
5 Влияние рекомбинационных процессов на механизм токопрохождения psi-nsi1-xsnx
- переходах
Мадаминов Х.М………………………………………………………………………………….
6 Turli tartibda buzilishga ega bo’lgan aralash tipdagi tenglama uchun bir chegaraviy
masala haqida
Maxsudova Sh, Xakimov O’…………………………………………………………………….
7 Исследование влияния характера термообработки на время жизни носителей
заряда в кремнии,легированном медом
Мирзарайимов Ж.З …………………………………………………………………………….
8 Непараметрическое интервальное оценивание многомерной плотности
вероятности и её производных
Рахимова Г.Г ……………………………………………………………………………………...
9 Uchinchi tartibli keli daraxtida tashqi maydonli bir model uchun ba’zi asosiy holatlar
Raxmatullayev M.M ……………………………………………………………………………..
10 Фотоэлектрические свойства n-gaas – p-(gaas)1-x(ge2)х гетероструктур с
нанокристаллами германия
Бобоев Акрамжон Йулдашбоевич, Усмонов Жохонгир Нишонбоевич,Махмудов
Х.А, Уринбоев М.И, Тожимухаммадов А.К…………………………………………………
11 Ўзбекистонда информатика фанини ўқитишнинг қисқа тарихи
Отаханов Н.А……………………………………………………………………………………..

02.00.00

3

6

17
22

31

36

40

46
52

58
64

КИМЁ ФАНЛАРИ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
CHEMICAL SCIENCES

12 Oddiy o’g’itlarning sifat ko'rsatkichlari uchun ba'zi texnologik kattaliklarni o'rganish
Giyasidinov А.L,Sultonov B.E,Namazov Sh.S, Xamraqulov Z.A............................................
308

69

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

13 Синтез из пчелиного подмора - apiss mellifera хитина и хитозана для
использования в медецине
Нурутдинова Ф.М ……………………………………………………………………………….
14 Ўсимликлардан ажратиб олинган таннинларнинг биологик фаолликлари
Рахимов Р.Н, Кадирова Ш.О, Долиев Ғ.А, Гайибов У.Г, Абдуллажанов О А,
Абдулладжанова Н.Г……………………………………………………………………………
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
03.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
BIOLOGICAL SCIENCES
15 Фарғона вилояти балиқчилик хўжалиги ҳовузлари зоопланктони
Абдиназаров Х.Х,Мадумаров М.Ж, Хайдаров С.М, Боқиева М.И, Иброхимова Д.Ф...
16 Гельминты амфибий узбекистана
Икромов Э.Ф, Икромов Э.Э ……………………………………………………………..
17 Современные глобальные экологические проблемы
Умаров К.М,Ахмаджонов А.У ………………………………………………………………..
18 Тўғриқанотсимон ҳашаротларнинг миграцион жараёни
Тўраева З.Р,Тўраева Ф.Р ……………………………………………………………………….
19 Фарғона водийси сув ҳавзаларида учрайдиган доғли ялангбалиқ (triplophysa
strauchii) нинг морфологик хусусиятлари
Шералиев Б, Қаюмова Ё, Комилова Д……………………………………………………….
TEXNIKA ФАНЛАРИ
05.00.00
ТЕХНИИЧЕСКИЕ НАУКИ
TECHNICAL SCIENCES
20 Исследование реалной эффективности индикатора 10_mt_20gy dui kit
Жураев НМ, Искандаров У.У, Абдужабборов И.И………………………………………..
21 Ўзбекистон Республикасида телетиббиёт тизимини ривожлантиришда
телекоммуникация тизимларига талаблар
Тургунов Б.А, Жўраев Н.М, Орифжонова Д.В……………………………………………..
22 Аграр секторда дронлардан фойдаланишни ташкил этишнинг истиқболлари
Абдуллаев Б, Азимжонов У.А…………………………………………………………………
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ
09.00.00
ФИЛОСОФКИЕ НАУКИ
PHILOSOPHICAL SCIENCES
23 Axborotning ma’naviy tahdidga aylanishi
Lutfullayev A.A…………………………………………………………………………………...
24 Минтақавий ҳамкорлик: халқаро муносабатлардаги аҳамияти ва глобал
тараққиётдаги зарурияти.
Абдуллаев. Ш ……………………………………………………………………………………
25 Проблема личности: сущность, структура и особенности формирования
Мажитов М……………………………………………………………………………………….
26 Фарғона водийсида рекреацион туризмни ривожлантириш масалалари
Тожибоев
У.У…………………………………………………………………………………….
309

79

85

93
98
108
113

120

132

138
145

152

156
162

169

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

27 Хитой фалсафий тафаккурида инсон табиати ҳақидаги фикрлар ва унинг Ван Ян
Мин ғояларидаги талқини
Хошимов С.С……………………………………………………………………………………..

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42

43

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00
PHILOLOGICAL SCIENCES
Ўзбек тилшунослигида тош номларини тадқиқининг амалий аҳамияти
Бозорова Е, Кадирова З ………………………………………………………………………..
“Бобурнома”да оила ва хотин-қизлар мавзусининг ёритилиши
Қосимова Г Н…………………………………………………………………………………….
Ingliz uzbek va rus tillaridagi o’timli va o’timsiz fe’llar
Najmiddinov J, Bahodirov A……………………………………………………………………
Barriers to the use of computer-based language teaching by english teachers.
Azamov S.........................................................................................................................................
Формирование лексических навыков в английском языке в средних школах
Ботирова З.Х……………………………………………………………………………………...
Алломорфирование модификационных суффиксов с деминутивным значением
Зинин Е.О…………………………………………………………………………………………
Жеймс Жойснинг “Улисс” асарининг лексик тадқиқининг айрим муаммолари.
Bahriddinov M.M,Turg’unov D.B,Tojiboyev I.M……………………………………………..
Интенсификация/деинтенсификациянинг синоним ва вариант парадигмаларни
шакллантириши
Зияев А.И…………………………………………………………………………………………
Нерегламентированная пунктуация в романе е. замятина «мы»
Гайбуллаева З.T…………………………………………………………………………………
Психолингвистиканинг вужудга келиш тарихи
Фазлиева А.Ж……………………………………………………………………………………
Синтактик позиция ва гапни бўлакларга ажратиш тамойиллари
Усмонова Ҳ……………………………………………………………………………………….
Ғафур Ғулом насрида бадиий-тасвирий воситаларни қўлланишиши
Ҳамидова М.О……………………………………………………………………………………
The mythology and fantasy in the work of j.r.r. tolkien
“the lord of the rings”
Shergoziyev Sh……………………………………………………………………………………
Ўзбек тилшунослигида синонимиянинг анъанавий ва замонавий талқини
Раҳмонов Ғ.Р……………………………………………………………………………………..
Тил ижтимоий функциялари кенгайишининг сўз услубий қўлланишига таъсири
Қўшоқова Б.Й…………………………………………………………………………………….
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00
PEDAGOGICAL SCIENCES
Chet tillarni o`rgatishda muammoli ta`lim texnologiyasi
Imomov I A………………………………………………………………………………………..
310

173

178
182
187
193
199
204
208

213
220
226
234
238

243
249
255

263

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

44 Teaching process writing effectively in efl classess.
Musayeva G……………………………………………………………………………………….
45 Boshlang’ich sinf o’quvchilarida mantiqiy fikrlashni yuzaga keltirish yo’llari
Satarov B, So’fiboyeva G ………………………………………………………………………...
46 Boshlang`ich sinf o`quvchilarini qunt bilan dars tayyorlashga yo`naltirish
Nuraliyeva K.I…………………………………………………………………………………….
47 Чет тилларни ўқитишда ўзаро ҳамкорлик технологиясидан фойдаланишнинг
афзалликлари
Абдуллаева М.Н…………………………………………………………………………………
48 Инновация-ҳозирги замонавий таълим муассасаси ўқитувчисининг педагогик
тафаккурини ривожлантириш воситаси сифатида
Абдурасулов Ф.П………………………………………………………………………………..
49 Таълим тизимида касбий компетентлик тушунчасининг таҳлили
Абдурахимов.Қ…………………………………………………………………………………..
50 Алишер Навоий шахсини ўрганишда тарихий, илмий, бадиий асарлардан
фойдаланиш
Абдуллаев К………………………………………………………………………………………
51 Талабаларда саломатлик маданиятини шакллантиришнинг айрим педагогик
жиҳатлари
Джураев Э.М,Акзамов С.Д…………………………………………………………………….
52 Жисмоний маданият ўқитувчиси касбий тайёргарлиги жараёнининг айрим
замонавий педагогик хусусиятлари
Исломов И.А,Парпиев О.А……………………………………………………………………
53 Boshlang’ich ta’limga integratsiyalashgan texnologiyadan foydalanish yo’llari
Abdullayeva N.M…………………………………………………………………………………
54 Маҳкум шахсни ижтимоий меҳнат билан тарбиялаш давр талаби: ижтимоий
тажриба
Тураханова Д.А………………………………………………………………………………….
55 Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi kasbiy kompetentligining asosiy tarkibiykomponentlari
Ne’matova S.I……………………………………………………………………………………...
56 Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ахборот-коммуникацион
тайёргарлигини компьютерли лойиҳалаш воситасида такомиллаштириш
Хакимов Ж.О……………………………………………………………………………………..
57 Компетенциявий ёндашув - мактабгача ёшдаги болаларни интеллектуал
ривожлантириш омили сифатида
Далибаева Ш.Т…………………………………………………………………………………...
58 Таълим самарадорлигини оширишда инновацион таълим технологияларини
қўллаш замон талаби сифатида
Пўлатова Н.М…………………………………………………………………………………….
59 Муҳаммад Юсуф ҳаёти ва шеъриятини интерфаол усуллар орқали ўрганиш
Сайдаҳмедова Н.С……………………………………………………………………………….
60 Методические основы формирования умений и навыков при обучении
профессиональному английскому языку
311

267
273
278

284

291
296

304

308

313
317

324
330

336

343

348
353
358

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

Исроилова Д.М…………………………………………………………………………………..
61 Новые инновационные технологии в преподавании иностранного языка.
Нишанова, Т. Икромова М……………………………………………………………………
62 Спортнинг ёшлар маънавий камолотидаги ижтимоий-педагогик функцияси
Тўхтаназаров И.У,Махмуталиев А.М…………………………………………………………
63 О профессионально–прикладной физической подготовке студентов
Усманов Б.Х………………………………………………………………………………………
64 Талаба-ёшлар этник ўзлигини англашида ота-оналар педагогик саводходлигининг
аҳамияти
Хайдарова Х.Р……………………………………………………………………………………
65 Оилада ахлоқий-маънавий тарбияда шахслараро муносабатларнинг ўзига хос
хусусиятлари
Мирзаева Фарохат Одилжоновна…………………………………………………………….
66 Жамоавий муносабатларда мактабгача тарбия ёшидаги болаларда шахс
сифатларини шакллантириш аспектлари
Ярманова Ю.Б……………………………………………………………………………………
67 O’rta maxsus ta’lim va oliy ta’limda matematika fanlarini uzviyligining ta’minlanganlik
darajasi
Ustadjalilova X……………………………………………………………………………………
68 Бўлажак мактабгача таълим муассасалари педагог-тарбиячиларини
тайёрлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари
Хушназарова М.Н……………………………………………………………………………….
69 Kimyo ta’limida modulli tizim va elektron darslik yaratish metodikasini
takomillashtirishning amaliy samaradorligi
Ixtiyarova G.A Ahadov M.Sh……………………………………………………………………
70 Компьютер ўйинлари ёрдамида таълим олувчиларнинг математик саводхонлик
даражасини аниқлаш
Нажмиддинова Ҳ ………………………………………………………………………………..
СИЁСИЙ ФАНЛАРИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
23.00.00
POLITICAL SCIENCES
71 Амир Темур сиёсатида “кенгаш” институтининг роли
Алимардонов Т.Т………………………………………………………………………………..

312

364
367
373

379

383

389

394

399

405

413

421

